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ЛИСОНИЙ ОНГ ПСИХОЛИНГВИСТИК ТАДҚИҚОТ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА
Акбарова Зухро Акмалжоновна
Фарғона давлат университети
филология фанлари номзоди, доцент
Аннотация: Мақола лисоний онг тушунчасининг психолингвистик тадқиқига
бағишланган бўлиб, объект сифатида психолингвистиканинг шаклланиши, унинг
асосчилари, психолингвистика ва тилшунослик соҳасига тегишли лисоний онг атрофида
бирлашувчи тушунчалар ва бирликлар таҳлили натижаси ёритилган.
Калит сўзлар: лисоний онг, психолингвистика, когнитив тилшунослик, тил
сатҳлари, тил ташувчиси.
ЯЗЫКОВОЕ СОЗНАНИЕ КАК ОБЪЕКТ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Акбарова Зухро Акмалжоновна
Ферганский государственный университет
кандидат филологических наук, доцент
Аннотация: Статья посвящена психолингвистическому изучению понятия
языкового сознания, становлению психолингвистики как объекта, его основателей,
результатам анализа понятий и единиц, объединяющих лингвистическое сознание,
относящихся к области психолингвистики и лингвистики.
Ключевые слова: языковое сознание, психолингвистика,когнитивная лингвистика,
уровни языка,носитель языка.
LANGUAGE CONSCIOUSNESS AS AN OBJECT OF PSYCHOLINGUISTIC
RESEARCH
Akbarova Zuxro Akmaljonovna
Fergana State University
PHD Philological
Abstract: The article is devoted to the psycholinguistic study of the concept of linguistic
consciousness, the formation of psycholinguistics as an object, its founders, the results of the analysis
of concepts and units uniting around linguistic consciousness in the field of psycholinguistics and
linguistics.
Keywords: linguistic consciousness, psycholinguistics, cognitive linguistics, language levels,
native speaker.
Лисоний онг – муайян тил вакилининг лексик ва грамматик сатҳ бирликлари
орқали оламни идрок этиш ва англаш жараёнини ифодаловчи когнитив
тилшунослик категориясидир. Т.Н.Ушакованинг таъкидлашича, “лисоний онг”
атамаси алоҳида, лекин бир-бирига алоқадор бўлган психология ва тилшунослик
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соҳаларига оид тушунчаларни ифодаловчи сўзлардан ташкил топган ва уларни
бирлаштирувчи бирикмадир.
Бир-бирига мос тушунчаларнинг бу тарздаги уйғунлашувига, бизнингча,
тараққий этиш белгиси деб қараш керак. Бундай хулосага келишимизнинг сабаби
шундаки, уларнинг ўзаро мувофиқлигини доимий алоқадорлик ҳаракатида
кузатишимиз мумкин. Дарҳақиқат, инсоннинг бирор фикрни ифодалашда тил
бирликларидан нутқда фойдаланиши унинг руҳий олами инъикоси сифатида юзага
келадиган жараёндир. Шубҳасиз, тил ва нутқ тушунчаларининг моҳияти ҳам
шунда.”1
Лисоний онг психолингвистиканинг турли тушунчаларига оид ишларда
тадқиқ қилинади. Жумладан, А.Н.Леонтьевнинг фикрича, лисоний онг тушунчаси,
биринчидан, ҳар бир шахс воқеликнинг маъносини тафаккур доираси асосида
ифодалаш имконига эга бўлса, иккинчидан, шахснинг воқеликка муносабати
жараёнидир2.
Е.Ф.Тарасов лисоний онг деганда “тафаккурда образлар сифатида
шаклланган ва турли тил бирликлари – сўз, сўз бирикмаси, турғун бирикмалар, гап,
матн ва боғланишли майдонлар орқали ифодаланган воқелик”ни тушунади.3
Лисоний онг масаласини тадқиқ қилиш – тилшуносликда нисбатан янги
мавзу. Н.В.Уфимцева таъкидлайдики, «Янгича йўналишдаги изланишлар муайян бир
этник маданий онг образларини бошқа бир миллий маданият образлари билан
қиёсий ўрганиш жараёнида этник тафаккурни таҳлил қилишнинг маданиятлараро
қонуниятлари тўғрисидаги тасаввурнинг шаклланишига олиб келди. Муайян
жамиятдаги онгнинг шаклий кўриниши сифатида “ўзлик тимсоли” (ўз этник дунёси
образи) ва “бошқа тимсол” деб қарашга асос бўладиган тил ва маданиятни қарамақарши қўйиб ўрганиш методикасини шакллантиришдаги муаммо ҳам айнан
шунда… Муайян этник маданиятнинг асосий таркибий қисми сифатида шу маданият
вакилларининг онгида шаклланган дунё образи тадқиқотнинг марказий объекти этиб
белгиланади. Айнан дунё образи этник маданият вакилининг ҳаракатланиши учун
зарур бўлган мувофиқлаштирувчи тизимда ўз атрофидаги дунёга мослашувидаги
универсал механизм ҳисобланади. Этник ривожланиш жараёнида дунё ҳақидаги
тасаввур ўзгариши мумкин, лекин барқарор сифатлар – онгдан ташқаридаги
жамоавий этник тизим белгилари ўзгармай қолаверади.»4 Лисоний онгни
белгилашнинг бир неча вариантлари мавжуд. “Лисоний онг – психолингвистикада
кенг қўлланадиган атама. Бу атама орқали ментал фаолият натижаси ўлароқ миллий
тил лексик воситалари орқали ифодаланадиган ҳодисани белгиловчи тушунчани

Ушакова Т.Н. Понятие языкового сознания и рече-мысле-языковой системы //
http://www.psychol.ras.ru/boiko-school/texts/2004/ushakova_yazykovoe_sozn.pdf
1

2

Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. – М.: Наука, 1975. – С. 171 – 172

Тарасов Е.Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания Языковое сознание и
образ мира: Сб. статей/ Отв. Ред. Н.В. Уфимцева, М.: Вече, 2000, – С. 26
4 Уфимцева. указ.соч.
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англаш кўзда тутилади. Кенг маънода лисоний онг тушунчаси инсон нутқий
фаолиятини таъминловчи руҳий механизмни ҳам ўз ичига олади.”5
В.В.Красных лисоний онг маъносини ифодалаш учун homo loquens атамасини
қўллайди.6 Homo loquens - “гапирадиган одам” – homo sapiens (“ақлли одам”) ва шу
каби ибтидоийлик қуйи турларининг бошқа номлари билан ўхшашлик асосида
яратилган. Homo sapiens (“ақлли одам”) homo erectus (“тўғри юрадиган одам”)га
нисбатан юқорироқ эволюцион босқични ифодалайди. Шу тариқа, homo loquens “гапирадиган одам” эса homo sapiens (“ақлли одам”)га нисбатан юқорироқ
эволюцион босқични ифолайди десак, мантиқан тўғри бўлади.
“ХХ асрнинг биринчи ярмида тилшунослик марказида тилга тизим сифатида,
адабиётшуносликда – адабиётга санъат соҳаси қаралган бўлса, аср охирига келиб ҳар
иккала фан марказида ҳам homo loquens категорияси турибди.” Фақат биринчи
ҳолатда икки томонлама “сўзловчи – тингловчи” тарзида юқори даражадаги мулоқот
вакиллари назарда тутилса, иккинчи ҳолатда “муаллиф – ўқувчи” сифатида алоҳидаалоҳида функция бажарувчи тарафлар мавжуд. Ижтимоий муҳит тараққиётига
мувофиқ равишда тил орқали коммуникатив фаолиятнинг “Журналист - Ўқувчи”,
“Рекламачи – Реклама истеъмолчиси”, “Жамоатчилик билан алоқалар мутахассиси –
Жамоатчилик” ва бошқа анъанавий мулоқот модификациялари каби янгидан-янги
турлари пайдо бўлишига замин яратилди.”7 [Чувакин].
Тилдан фойдаланувчи ҳар бир шахс бошқа одамларни ўз нутқига
қизиқтиришга интилади, шунинг учун барча нотиқлик усуллари учун характерли
бўлган тагмаъно ёки яширин маъно ифодалаш, хусусан, метафора, эпитет, қиёслаш,
метонимия, такрор, риторик сўроқ, сўзларни тушириб қолдириш ва бошқа
воситаларга таянади.
Сўздаги яширин маънолар сўзловчининг атрофдаги дунё, нарса-ҳодисалар
хусусиятларини билишига асосланади. Тил ташувчисининг шахсияти миллий ва
маданий жиҳатдан ўзига хосдир. Сўзловчи бошқа одамлар билан мулоқотга
киришганда кўпроқ “бахт”, “пул”, “тинчлик”, “ҳақиқат”, “тақдир”, “оила”, “ватан”
каби асосий тушунчаларга мурожаат қилади.
Миллий ўзига хослик шундаки, у ёки бу сўзнинг маъноси бирор ҳолат билан
боғлиқ ҳолда юзага келса-да, метафорик ёки метонимик кўчма маъно тамоман бошқа
тушунча билан боғлиқ тарзда юзага келиши мумкин.
Ҳар бир сўздаги концептуал маънони ўзгартирган ҳолдаги яширин мазмун
сўзловчининг олам, одамлар, атрофдаги воқелик, дунёдаги сиёсий жараёнлар ва
ҳоказоларни англашдаги дунёқарашидан пайдо бўлади.
Л.И.Богданова таъкидлайдики, “янги маъно шундай пайдо бўладики, бизнинг
дунёни англашимизда аниқ онгимиз даражасида ниманидир тўлдириш, қандайдир
бўшлиқни қоплаш зарурияти юзага келганда, олдиндан кутилган жавоб мавжуд
маъно чегарасидан кенгроқ мавқеда бўлади, чунки ҳеч қандай детерминистик
Овчинникова И.Г. Что скрывается за термином «языковое сознание»? //
http://philologicalstudies.org/dokumenti/2008/vol1/1/8.pdf
6 Красных В.В. Свой среди чужих, чужой среди своих. – М.: АСТ, 2002.
7Чувакин А.А. Теория текста: объект и предмет исследования // Критика и семиотика. Вып. 7. – С. 89.
5
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шакллантириш, математик моҳият, аниқ далиллар асос маъно доирасидаги
тушунчани камайтирмайди.”8 [Богданова].
Турли психолингвистик ахборотлар, бизнинг фикримизча, сўзловчи
томонидан сўз, сўз бирикмаси, гап ва матнлар орқали баён қилинади.
Психолингвистика ХХ аср ўрталарида шаклланди. Олим ва тадқиқотчиларнинг
инсон тафаккури, фикрлаши, таъсир қилиш ҳолат ва жараёнлари, мулоҳаза юритиш,
англаш, билим каби масалаларга катта қизиқиши илмий парадигманинг ўзгаришига
олиб келди. Бир вақтнинг ўзида бир неча илмий йўналишлар, хусусан, тилшунослик,
когнитив психология, психология, фалсафа ва бошқаларни бирлаштирган
психолингвистиканинг пайдо бўлиши замонавий илм-фанда “психологик
инқилоб”ни юзага келтирди.9
Бу ўзгаришларнинг асосий ғояси қуйидагича: инсон тафаккури ички (ментал)
когнитив жараёнларни бошқарган ҳолда ўз навбатида турли хил намойишлар,
сценарийлар, моделлар ва ҳоказоларга таянган ҳолда воқеликни ташкил қилади ва
мулоҳаза юритади. Бунда ҳар бир одамнинг алоҳида олинган ҳар қандай ижроси
тўлиқ англанмайди. Биз фақат лисоний баённинг асосий хусусиятлари ҳақида
мулоҳаза юритишимиз мумкин, аммо ҳеч қачон биз уни тўлиқ англай олмаймиз.
70-йилларнинг иккинчи ярми психолингвистик йўналишнинг пайдо бўлиши
даври ҳисобланади. Россия илмий адабиётларида ушбу йўналиш маҳаллий
тилшуносликдаги анънавий тадқиқот манбалари билан узвий алоқадорликда
шакллангани кузатилади.
Россияда психолингвистиканинг ривожланиши натижасида мавжуд
манбаларни жамлаш ва тизимлаштириш, тадқиқотларнинг терминологик базасини
яратиш зарурати пайдо бўлди.
Когнитив тадқиқотларнинг турли услублари мавжудлигига қарамай,
тилшунослар
А.Н.Баранов
ва
Д.О.Добровольскийлар
таъкидлайдиларки,
тадқиқотлар ичида ҳали “тилга психолингвистик ёндашувнинг методологик
асосларини аниқ шаклда жамлайдиган монографик тадқиқотлар” яратилмади.10
Рус тилшуноси А.А.Леонтьев психолингвистика асосчиларидан ҳисобланади.
Унинг фикрича: “Психолингвистика ўрганиш предмети тил тизими (тил предмет
сифатида) билан тилдан фойдаланиш қобилияти ўртасидаги муносабатга асосланган
фандир.” Кейинги таъриф ҳам унга қарашли: “Психолингвистика – нутқ ҳосил
бўлиши жараёнларини, шунингдек, нутқни тил тизими билан алоқадорликда идрок
этиш ва шакллантириш масалаларини ўрганувчи фандир.”11
Е.С.Кубрякова ҳам психолингвистикага қуйидагича таъриф беради:
“Психолингвистика – бу, тилни маълумотни шакллантириш, қайта ишлаш, амалда
қўллашни амалга оширадиган умумий механизм, ахборотни тақдим этиш (кодлаш)

Богданова Л.И. Стилистика русского языка и культура речи. – М.: ФЛИНТА Наука, 2016. – с.34
Маслова Ж.Н. Поэтическая картина мира и ее репрезентация в языке. – Дисс. … д.ф.н. – Тамбов,
2011. – С.8
10 Баранов, А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: Едиториал УРСС, 2003.
11 Леонтьев, А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смысл,2003.
8
9
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ва ўзгартиришда восита ролини ўйнайдиган белгилар тизими сифатида ўрганувчи
лингвистик йўналишдир”.12
Тадқиқотчилар психолингвистиканинг асосий масаласи “инсоннинг фаолияти
ва хатти-ҳаракати маълум даражада унинг билим ва тасаввурларига боғлиқ”лигини
эътироф этадилар.13 Бунда инсон нутқида унинг фикри тўлиқ ифодаланмаган
бўлиши мумкинлиги назарда тутилиши керак, негаки, мулоқот жараёни сўзловчи
билан бирга тингловчининг иштирокини ҳам қамраб олади.
Тилшуносликда тилнинг вазифаси ташқи дунё элементларини лисоний
бирликлар орқали ифодалашда деб ҳисоблайдиган қадимий анъана мавжуд. Шу
нуқтаи назардан қаралганда, ҳолатлар маълум тил бирлигига мос келадиган бир
қатор қисмларга бўлиниши мумкин.
Психолингвистлар эса бундай тўғридан – тўғри таққослаш йўқлиги, аниқ
вазиятни бошқача талқин қилиш мумкинлиги, вазиятни ифодалашнинг ҳар хил
усуллари турли хил бирликлар орқали юзага чиқиши мумкинлиги, натижада
сўзловчи ва тингловчи ўртасидаги тушуниш турлича бўлиши эҳтимоли ҳам
мавжудлигини таъкидлайдилар. Масалан,
(1) John gave the book to Betsy;
(2) John gave Betsy the book.
Анъанавий ёндашув бўйича бу жумлалар айнан бир хил мазмун ифодалайди,
гапнинг синтактик тузилишидаги фарқ жумла мазмунининг ўзгаришида аҳамиятга
эга эмас деб қаралади.
Аммо айрим ҳолатларда бундай шаклларнинг фақат биттаси тўғри келиши
мумкин, масалан, биз: «John covered the fence with a new layer of paint» деб айта
оламиз, лекин мана бундай ифодалаш мутлақо нотўғри бўлар эди: «John gave a new
coat of paint to the fence».
Бу икки ҳолатнинг фарқи шундаки, (1) ва (2) шаклдаги икки хил синтактик
қурилишда “айнан бир ҳолат” турлича талқин қилинган бўлиб, айрим ҳолларда
ифодалашнинг фақат бир усулигина ўринли ёки табиийдир.
Энг муқобил вариантни танлаш шартларидан бири нутқни шакллантириш ва
идрок этиш омиллари билан боғлиқдир.
(3) The path slides into the valley;
(4) The trail rises from the valley.
Ушбу жумлалар бир хил ҳолатни тасвирлаш учун ишлатиш мумкин бўлса ҳам,
улар бир хил мазмунни юзага чиқаради деб айта олмаймиз. Улар орасидаги фарқ –
кўзланган мақсадда. (3) гапда кимдир водийга юқоридан қараётгани назарда тутилса,
(4) гапда шахс водийнинг ўзида туриб қараётгани англашилади.
Иккинчи мисол орқали эса (5) ва (6) мазмун ўртасидаги қарама – қаршиликни
кузатишимиз мумкин:
(5) John bought a car from Betsey;
12Кубрякова Е.С. Начальные этапы когнитивизма: лингвистика - психология - когнитивная наука. //
Вопросы языкознания. 1994., № 4. – С.34-37// http://www.issuesinlinguistics.ru/pubs/
Маслова Ж.Н. Поэтическая картина мира и ее репрезентация в языке. – Дисс. … д.ф.н. – Тамбов,
2011.
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(6) Betsy sold the car to John.
Бу ерда “бир хил воқеа” деб аталган икки жумла мавжуд бўлса ҳам, улар айнан
бир хил маънони англатмайди. Воқеликлар ўртасидаги фарқ шундаки, (5) жумлада
вазият Жоннинг нуқтаи назари билан талқин қилинса, кейинги (6) жумла Бетсининг
нуқтаи назари ифодасидир.
Кўп ҳолларда прагматик омиллар нутқнинг бошқариш нуқтаси ва нарсаҳодисанинг моҳиятини танлашга таъсир қилади.
Қиёсланаётган синтактик қурилмалар билан боғлиқ иккинчи омил эса вазият
компонентларининг аҳамиятига асосланган, бошқача қилиб айтганда, дисскурсда
айрим сўзлар бошқаларига нисбатан кўпроқ эътибор марказида бўлади.
Олдинги режада қисман лисоний шакллантириш ва қисман идрок этиш
масаласи туради. Масалан, ҳолат бирдан ортиқ ҳодисаларда ифодаланган дейлик –
майсазорни ўриш пайтида деразага тош учиб келиб, уни чил-парчин қилди. Бу
ҳолатни қуйидагича ифодалаш мумкин:
(1) I broke the window;
(2) The stone broke the window.
Бундай шаклларнинг танланиши ҳолатдаги конструкциялар билан боғлиқ.
(1) ҳолатда сўзловчига эътибор қаратилади, (2) шаклда эса асосий эътибор тошга
қаратилиши билан бирга ифодаланаётган вазиятда сўзловчининг иштирок этаётгани
ҳам таъкидланади.
(3) You can not open this door with this key;
(4) The key will not open this door.
Ушбу мисолларнинг ҳар иккаласида ҳам эшикни маълум бир калит билан
очишга ҳаракат қилинадиган вазиятда фойдаланиш мумкин бўлса-да, аммо
адресатнинг эътибори ҳаракатнинг бажарувчисига қаратилади. Мавжуд вазият ва
ифода мақсади идрок этиш орқали лисоний шакллантириш билан чамбарчас
боғлиқдир.
Воқеликнинг ўзига хос талқини визуал идрок этилаётган вазиятдаги муайян
унсурларни ифодалаш билан бирга кўриш майдонимиздан ташқаридаги белгиларни
ҳам ўз ичига олади. Бошқача қилиб айтганда, бид кўриб чиқаётган мавзу доирасида,
кўп ҳолларда субъект етакчи иштирокчидир.
Тилшуносликда кейинги ўттиз йил давомида фаол қўлланиб келаётган “тил
ташувчиси” атамаси психолингвистиканинг марказий қисми сифатида “дунёнинг
тилдаги ифодаси” атамаси билан чамбарчас боғлиқдир.
Узоқ тарихга эга бўлган ва Вильгельм фон Гумбольтга бориб тақаладиган ушбу
тушунча ХХ асрнинг етакчи чет эл ва рус тилшунослари асарларида
ривожлантирилди ва ХХI аср арафасига келиб, бу муаммога қизиқиш яна кучайди.14
Ҳар бир алоҳида тил, В. Фон Гумбольдт таърифича, ўзига хос тузилишга, “миллий
руҳнинг ўзига хослиги” туфайли юзага келган “ички шакл”га эга бўлиб, биринчи
навбатда фразеологизмлар ва мақол-маталлари орқали халқнинг жамоавий онгини
ифодалай оладиган воситадир.
14Гумбольдт

В. Фон. Отличие и разница строения человеческих языков и его влиянии на развитие
человека / под ред. проф. Г.В. Рамишвили. – М.: Прогресс, 2001. – Б.73-85.
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В. Фон Гумбольдтнинг сўзларига кўра, ҳар бир алоҳида тил муайян бир
халқнинг миллий ўзликни англаш қатламларидан сизиб чиқадиган яхлит кучини у
ёки бу тарзда ифода этади.
Унинг фикрича, тил дунёнинг бевосита акси эмас.
Ҳар бир алоҳида тил одамни муайян нарсалар, ҳодисалар, бошқа одамлар
билан қандай муомала қилиш кераклигини талаб қилиши билан инсоннинг хулқатвори ва тафаккурига таъсир қилади.15
Тил ташувчиси, хусусан, миллий, маданий, тарихий, гендер, ижтимоий
қарашларга эга бўлган шахс одамлар билан мулоқот қилишда у ёки бу тилдан
фойдаланиб, дунёни миллий жиҳатдан ўзига хос талқин қилади.
Ҳар бир алоҳида тил дунёни миллий маданият нуқтаи назаридан талқин
қилади. Гарчи “тил ташувчиси” атамасининг ўзи ушбу шахснинг ўз-ўзини англашида
ҳар бир тил бирлигига сингган дунёни тушунишнинг баъзи бир фундаментал, энг
муҳим хусусиятлари борасида алоҳида фикрлар тўғридан-тўғри акс этишини назарда
тутса-да, аммо биз муайян минтақадаги дунёнинг ўзига хос хусусиятлари ва уларда
одамнинг ўрни ҳақидаги ғоялар хусусида гапиришимиз мумкин.
“Тил ташувчиси” атамасининг ўзиёқ тилга анторопоцентрик ёндашув туфайли
юзага келган инсон омилининг тилдаги роли билан бевосита боғлиқ бўлиб, шахснинг
бутун когнитив фаолиятини, шунингдек, унинг атрофдаги табиий дунё, ижтимоий
қадриятлар, бошқа инсонлар ва ўз-ўзига бўлган муносабатни акс эттиради.
Ҳар бир алоҳида тил ҳақиқатдан фарқ қиладиган кўплаб бошқа оламларни
яратади. Тил ташувчисининг онги ҳаёл билан белгиланади, шу билан бирга, нутқ
ҳақиқий ва ҳаёлий олам, мумкин бўлган ва тасаввурга сиғмайдиган ҳолатларни
бирлаштиради.
Тилшунослик дунёси ҳақидаги билимларнинг аксарият қисми тил туфайли
шаклланади, аммо у агар дунёни ғайритабиий нуқтаи назардан талқин қилган бўлса,
давр ўтиши билан дунёнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида турли халқлар орасида
тушунмовчиликлар кучаяр эди. Лекин бу нарса кутилмаслиги керак, негаки, турли
тил ва маданиятлар бўлишига қарамай, вақт ўтиши билан, маданиятлараро алоқалар
туфайли дунё ҳақидаги билимларни мувофиқлаштиришда нафақат сўз бойлиги,
балки фразеологизмларни ҳам ўзлаштиришга тўғри келади.16 [Виноградов, 91].
Тилдан фойдаланувчи шахс тафаккурида ҳар бир алоҳида ҳолатга одамларнинг
жамоавий онгида шаклланган фикрлар билан ҳаёт ҳақидаги ўз фикрларини
мавофиқлаштириш механизми мавжудлигини эътиборга олиш кифоя.
Лисоний онгнинг психолингвистик жиҳати маълум бир тил гуруҳи
вакилларига хос бўлган турли ассоциатив соҳаларда ўзини намоён этади. Ассоциатив
майдоннинг мавжудлиги ёки маълум бир тушунчаларда унинг йўқлиги муайян бир
тилда сўзлашувчилар луғавий онгининг белгисидир.

15
16

Там же – Б.85-104
Виноградов В.В. О языке художественной литературы. – М.: Наука, 1959.-С.91
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Лисоний онгнинг психолингвистик хусусиятлари тилнинг турли сатҳларида
намоён бўлиши мумкин. Тиллар нафақат грамматик категориялар ёки синтактик
қурилиши билан, балки дунёни акс эттиришида ҳам фарқланади.
Бир тил билан бошқа бир тилнинг грамматик тизими бир-бирига шу қадар мос
келмаслиги мумкинки, бирор категорияни ифодалаш учун расмий сўзлардан
фойдаланиш керак бўлади. Шундай қилиб, ўзбек тилида perfect ва continuous
типидаги феълларда ўнлаб замонни ифодаловчи турларининг йўқлиги ўзбек тилида
сўзловчиларнинг ўз фикрини ўтган замон ёки ҳозирги замон феъл шакли билан
ифода этишига тўсқинлик қилмайди, лекин мазмунни тўлиқроқ ифодалаш учун
кўпгина имкониятларга эга, масалан, “ҳозир” ёки “эндигина” каби лексик
бирликларни қўшиб фойдаланишга мажбур бўлади.
Лисоний онгни шакллантириш ҳаёт давомида амалга оширилади.
Л.А.Этманова таъкидлаганидек, “Москва психолингвистик мактаби вакилларига
таяниб, лисоний онг тушунчаси орқали биз психик механизмлар авлодининг нутқни
тушуниш ва тилни онгда сақлаш, яъни инсоннинг нутқ фаолияти жараёнини
таъминлайдиган ақлий механизмлар билан умумийлигини тушунамиз. Лисоний онг
инсонда маданият ва тилни ўзлаштириш жараёнида шаклланади ва доимий
такомиллашиб боради, чунки тил қоидалари ва меъёрлари, янги сўзлар, янги
маънолар турли соҳаларда мулоқот қилиш кўникмаларини яхшилайди.”17
Лисоний онг хусусиятларини аниқлашда, биринчи навбатда, ассоциатив
тажриба усули муҳимдир. “Маҳаллий психолингвистика онгни фаолият иштирокида
вужудга келган тасаввурларни умумлаштиришнинг кучли воситаси бўлган тил
иштирокида шаклланади деган фикрдан келиб чиқади. Москва психолингвистик
мактаби анъаналарини асос қилиб олсак, биз ассоциатив тажрибани турли миллат
вакилларининг лисоний онг тасвирларини тавсифлаш ва изоҳлаш учун имконият
берадиган восита деб биламиз.”18
Ю.Н.Караулов “вербал-семантик тармоқ” атамаси билан дунё ҳақидаги
билимларнинг
умумийлигини
билдиради:
“Семантиканинг
мавжудлиги
квазисистематик вербал тармоқ бўлиб, унда ҳар бир сўз (маъно) бошқалари билан
боғланади (тизим ҳолатида), аммо бу боғланишлар ҳеч қандай устунликни
кўрсатмайди, ҳеч қандай мойиллик (квазив аспект) ва чуқурлик, учинчи ўлчов йўқ,
улар чизиқли ва текис.
Сўзлар бир-бири билан боғлиқ бўлганлиги сабабли, унинг маънолари
хиралашган, тармоқ бўйлаб “тарқалиб кетган” ва бу ерда устунлик қиладиган ягона
қонун бу “олти босқичли қоида” бўлиб, бу бизга субъектив семантик майдоннинг
изотропия хусусиятини кузатиш, амалга ошириш, дискурсив равишда намойиш
этиш имконини беради. Ўзига ўхшаш алоқадорликдаги сўз бойлиги билан боғланган
вербал-семантик тармоқ жуда очиқ ва шунинг учун чексиз кўриниши мумкин.”19
[Караулов, 163].
Этманова Л.А. Психолингвистические особенности языкового сознания
естественныхбилингвов. – М., 2006. – С.20
18 Указ.соч. – С.2
17

19Караулов

Ю.Н. Русский язык и языковая личность. – М.: Наука, 2001.–С.163
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Лисоний онгни ўрганиш когнитив тилшунослик вазифаларидан бири бўлиб,
когнитив муаммоларни ва уларнинг тилда акс этишини, тил ташувчиси дунё
хусусидаги маълум ғояларни етказувчи сифатида муайян тил жамоасининг тилда
намоён бўладиган тажриба концентрацияси акс эттирилган объектив ифодалар
тўплами сифатидаги тушунчани ўз ичига олади. Психолингвистикада “оламнинг
лисоний манзараси” тушунчаси етакчи ўринлардан бирини тутади. Дунё
тилларининг ўхшаш ва фарқли жиҳатлари лингвистик онг фаразига оид тадқиқотлар
доирасида ўрганилиши зарур.
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